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ABSTRAKTI
Ekziston një debat i gjerë në mesin e studiuesve të ekonomisë mbi faktorët qe stimulojnë
konkurrueshmërinë. Ekonomistët janë të ndarë në pikëpamje kryesisht që favorizojnë rolin e
resurseve natyrore , rolin e kapitalit njerëzor, investimeve, gjeografisë apo edhe
institucioneve. Qëllimi i këtij punimi është që të tentojmë të shpjegojmë rolin e kapitalit dhe
shkollimit në konkurrueshmëri ekonomike. Punimi mbështetet në metoda cilësore dhe sasiore
dhe adopton qasjen e Forumit Ekonomik Botëror mbi Indeksin e Konkurrueshmërisë
Globale. Punimi demonstron një ndërlidhje të fortë ndërmjet indeksit të konkurrueshmërisë
dhe standardit të jetesës. Arsimi është parakusht themelor për rritje ekonomike dhe
përmirësim të standardit të jetesës në ekonominë bashkëkohore. Përpjekja e Kosovës në
arritjen e këtyre qëllimeve domosdoshmërisht varet nga shkalla e produktivitetit të fuqisë
punëtore. Cilësia, shkalla e përfshirjes dhe numri i viteve të shkollimit, jo vetëm që kanë
ndikim të pashmangshëm në përmirësimin e kapitalit njerëzor dhe krijimit të parakushteve
për zhvillim social dhe ekonomik, mirëpo paraqet edhe input esencial për të përmirësuar
shanset e punësimit.
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I.

HYRJE

Ekziston një debat i gjerë në mesin e studiuesve të ekonomisë mbi faktorët qe stimulojnë
konkurrueshmërinë. Ekonomistët janë të ndarë në pikëpamje kryesisht që favorizojnë rolin e
resurseve natyre, rolin e kapitalit njerëzor, investimeve, gjeografisë apo edhe institucioneve.
Qëllimi i këtij punimi është që të tentojmë të shpjegojmë rolin e kapitalit njerëzor dhe
shkollimit në konkurrueshmëri ekonomike. Punimi tenton ti përgjigjet këtyre pyetje: A ka
rëndësi shkollimi në konkurrueshmëri? Nëse shkollimi është faktor në konkurrueshmëri
atëherë çfarë lloj shkollimit duhet të ketë individi në kuptim të viteve, nivelit dhe fushës së
studimit? Punimi tenton të ofroj një përgjigje për rastin e Kosovës. Në kuadër të saj, do të
shqyrtohen aspektet zhvillimore dhe arsimore në ndërmarrësi. Hipoteza kryesore e këtij
punimi është që shkollimi ka rëndësi në konkurrueshmëri mirëpo ai duhet të jetë i
përqendruar në fusha prioritare teknike që ofrojnë vlerë të shtuar tek individi.
Punimi tenton të ofroj përgjigje për një çështje relativisht komplekse. Ofrimi i përgjigjeve
nuk është e lehtë shkencërisht për shkak se të dhënat mbi sektorët ekonomik dhe fushat e
studimit në Kosovë janë të pakta. Sidoqoftë, punimi do të ofroj një kornizë të integruar të
shpjegimit të lidhjes shkakore ndërmjet shkollimit dhe konkurrueshmërisë duke ofruar
fillimisht tendën e zhvillimit ekonomik dhe sektorial me tendencën e orientimit të studentëve
në arsimin profesional dhe arsimin e lartë. Punimi mbështetet në metoda cilësore dhe sasiore
dhe adopton qasjen e Forumit Ekonomik Botëror mbi Indeksin e Konkurrueshmërisë
Globale. Në kuadër të metodave cilësore, punimi konsulton literaturën gjegjëse lokale dhe
ndërkombëtare. Ndërsa tek metodat sasiore, punimi është mbështetur në të dhëna statike dhe
dinamike. Të dhënat dinamike janë mbledhur përmes pyetësorit me rreth 50 subjekte në
Kosovë. Gjithashtu, të dhënat statike mbështetën në përpunim të drejtpërdrejtë të të dhënave
primare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës mbi zhvillimin ekonomik, zhvillimin e
sektorëve, tendencën e krijimit të bizneseve të reja dhe tendencën e shkollimit profesional
dhe të lartë.
Përgjithësisht, punimi mbështetet ne rastin e Kosovës dhe adopton metodën e rastit studimor.
Gjetjet dhe analiza e të dhënave janë të kufizuara ndërmjet viteve 2010-2017. Zgjerimi i
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njësisë kohore të analizës mundëson aplikimin e metodës krahasimore (Time-series) për të
detektuar ndryshimet në lidhjen shkakore. Përzgjedhja e rastit të Kosovës është bërë qoftë
për plotësuar një boshllëk në studimet e kësaj problematikë qoftë për të kontribuar në
stimulimin e debatit shkencor mbi ndërlidhjen e shkollimit me konkurrueshmëri. Vitet e
analizës janë përzgjedhur qoftë për të sjellë në sipërfaqe ndryshimet potenciale në kohë por
edhe për të korresponduar me periudhën kohore të mbledhjes së të dhënave në Kosovë.
Në kapitullin e parë punimi ofron një shqyrtim të literaturës mbi ndërmarrësinë dhe ndikimin
e shkollimit. Në kapitullin e dytë është detajuar metodologjia e punimit. Në kapitullin e tretë
prezantohen rezultatet kryesore mbi konkurrushmërinë, indeksin e kapitalit njerëzor, arsimit
dhe ndërlidhjen mes tyre. Në kapitullin e katërt ofrohen diskutimet dhe konkluzionet kryesore
të punimit.

2

II.

METODOLOGJIA

Studimi bazohet në metoda cilësore dhe sasiore. Në kuadër të metodave cilësore punimi
inkorporon shqyrtimin e literaturës dhe dokumenteve të rëndësishme, të dhënat dhe raportet
qeveritare mbi arsimin dhe diskutimet me ekspertë të fushës. Gjetjet e përgjithshme vendosen
në kontekst përmes rasteve të studimit dhe qasjes krahasimore.

Në kuadër të metodave sasiore është administruar një pyetësor i posaçëm me qëllim të
përllogaritjes së indeksit të arsimit në Kosovë. Kosova nuk ka qenë pjesë e Indeksit të
Konkurrencës Globale për shkak të mungesës së të dhënave prandaj me anë të këtij hulumtimi
do të vendoset edhe Kosova në Indeksin e Konkurrencës Globale për vitin 2017. Qëllimi
ishte mbledhja dhe integrimi i të gjithë treguesve të Konkurrueshmërisë. Së dyti, është
përllogaritur një indeks i peshuar duke u bazuar në të dhënat statike dhe dinamike. Te dhënat
statistikore mbi arsimin janë nxjerrë nga burime zyrtare kombëtare dhe ndërkombëtare (Zyra
e Statistikave, Banka Botërore, MASHT)

Të dhënat dinamike u mblodhën në bazë të një ankete të administruar me 78 biznese.
Bizneset u zgjodhën rastësisht për të përfaqësuar demografinë e biznesit të Kosovës bazuar
në aktivitetin ekonomik (NACE), madhësinë e kompanive dhe shpërndarjen gjeografike.
Anketa përmban 150 pyetje të ndara në 15 seksione. Shumica u kërkojnë të anketuarve të
vlerësojnë një aspekt të mjedisit të tyre operativ, në një shkallë prej 1 (më e keqja situata e
mundshme) deri në 7 (më të mirët). Administrimi i plotësimit të anketës është i centralizuar
nga Forumi Ekonomik Botëror dhe u zhvillua në niveli kombëtar ku u nda korniza në tri lista:
kompanitë mikro (<10 punonjës), të vegjël dhe të mesëm ndërmarrjet (11-250 punonjës), dhe
firmat e mëdha (> 251 punonjës), përsëri në proporcion me totalin e përfaqësimeve të këtyre
kompanive në ekonomi, dhe me secilën listë duke filluar mbi të gjithë sektorët. Lista e
kompanive të zgjedhura përfaqëson një mbulim të mirë gjeografik. Për të ulur paragjykimet,
janë zgjidhur rastësisht firmat nga këto listat për të marrë anketën.
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Anketa është administruar në një sërë formatesh, duke përfshirë intervista ballë për ballë ose
telefonike me drejtuesit e biznesit, dhe dërgimi i anketës me anë të email- it. Para bashkimit,
të të dhënave të nivelit të respondentëve, nënshtrohet një proces i kujdesshëm redaktimi.
Një seri e parë e testeve janë drejtuar për të identifikuar dhe përjashtuar ato anketime modelet
e të cilave përmbajnë përgjigjje që tregojnë mungesë të mjaftueshme te informatave reale
dhe jo shabllone, përqendrohet në pjesën e të anketuarve. Anketat me të paktën 80 % e
përgjigjeve të njëjta përjashtohen. Anketat me një nivel të përfundimit më të ulët se 50%
gjithashtu janë përjashtuar.

Në një hap të dytë, një test multivariate zbatohet në të dhëna duke përdorur metodën e
distancës Mahalanobis. Ky test vlerëson probabilitetin që një studim individual në një vend
specifik "i përket" kampionit të atij vendi duke krahasuar modelin e përgjigjeve të asaj ankete
kundrejt modelit mesatar të përgjigjeve në vend. Një test i univariateve outlier më pas
zbatohet në vend për secilën pyetje të secilit sondazh. Është një listë e drejtuesve të
mundshëm të biznesit nga mikro kompanitë, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, dhe kompani
të mëdha - nga sektorë të ndryshëm të veprimtarisë, siç është detajuar më poshtë.

Ne kemi përdorur një mesatare të thjeshtë për të llogaritur rezultatet e ekonomisë. Kjo është,
për një pyetje të caktuar, të gjithë përgjigjet individuale mbajnë peshën e njëjtë. Formalisht,
mesatarja e vendit të një treguesi anketa (i) për vendin (c), të shënuar (qic), llogaritet si më
poshtë:

Qic =

∑nic
j qic
𝑛𝑖𝑐

(1)

Ku:
qic, j është përgjigja e pyetjes i në vendin c nga i anketuari j; dhe
nic është numri i të anketuarve në pyetjen i in vendi c.

Pasi përgjigjet janë grumbulluar në nivel shtetëror. Ne e bëjmë të fortë marrëdhënien
ndërmjet treguesve të nxjerrë nga Anketa në njërën anë dhe treguesve të tjerë statistikorë të
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përdorur në anën tjetër të Indeksit të Konkurrencës Globale. Një regres linear është përdorur
për të parashikuar rezultatin mesatar në indikatorët e Sondazhit nga ecuria mesatare në
tregues të tjerë. Rezultatet e anketës që shtrihen jashtë 95 interval rreth besimit rreth vlerave
të parashikuara korrigjohen automatikisht nga një faktor që rrjedh nga dallimi në mes të
vlerës së vërejtur dhe kufirit në intervalin e besimit.
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III.

SHQYRTIMI I LITERATURES

3.1 Debati teorik mbi konkurrueshmerinë
Përparësia konkurruese shtetërore dhe organizative definohet si mundësi për të prodhuar
mallra apo shërbime me kosto, cilësi apo të diferencuar, më mirë apo më shumë se të tjerët.
Koncepti është avancuar nga Rikardo gjatë Shekullit XIX. Ai thekson rëndësinë e
specializimit në prodhim të mallrave të caktuara dhe nevojën e shkëmbimit tregtar. Në
literaturën e zhvillimit ekonomik dallohen qasje të ndryshme mbi mëyrën më të mirë të
arritjes së konkurrueshmërisë kombëtare. Një linjë e mendimit thekson rëndësinë e
institucioneve në avancim të konkurrueshmërisë (D.C., 1994; Knack and Keefer, 1995;
Acemoglu, Gallego and Robinson, 2014; Kaufmann, Kraay and Mastruzzi, 2014; Rodrik,
Subramanian and Trebbi, 2014).
Në anën tjetër, ekziston edhe mendimi që tregtia është thelbësore për ndërtim të
konkurrueshmërisë kombëtare (Dollar and Kraay, 2003). Sipas teorisë neoklasike, është
kapitali njerëzor, investimet në kapitalin fizik dhe produktiviteti që shpjegon
konurrueshmërinë kombëtare (Hall and Jones, 1999; Easterly and Easterly, 2002;
Kirkpatrick, Parker and Zhang, 2006; Mankiw et al., 2007). Teoria neomarksiste vë në
dyshim nocionin e konkurrueshmërisë dhe faktorëve dhe përqendrohet në pabarazinë në
sistemin ekonomik botëror. Ku thuhet se sistemi është i ndërtuar për të favorizuar vendet e
thelbit kapitaliste në dëm të periferisë së varfër.
Viteve të fundit është shtuar aktivitetit kërkimor-shkencor që nënvizon rëndësinë e
institucioneve për zhvillim. Autorët ofrojnë interpretime të ndryshme mbi domethënien e
institucioneve. Disa portretizojnë rëndësinë e institucioneve gjyqësore për mbrojtje të të
drejtave pronësore ((D.C., 1994). Aftësia e vendeve për të ofruar siguri juridike është e
ndërlidhur afërsisht me shkallën e mirëqenies shoqërore dhe ekonomike ((Kirkpatrick, Parker
and Zhang, 2006). Autorët të tjerë theksojnë rëndësinë e efikasitetit të qeverisjes dhe
kontrollit të korrupsionit për zhvillim (Knack and Keefer, 1995). Në studimet pasuese në

6

vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore është dokumentuar ndërlidhja e fuqishme ndërmjet
cilësisë së qeverisjes dhe zhvillimit ekonomik (Muja, 2016, 2018).
Kapitali njerëzor dhe zhvillimi - kapitali njerëzor është potencuar si një nga arsyet kryesore
të zhvillimit të vendeve ((Mankiw et al., 2007; Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2010).
Kapitali njerëzor vlerësohet se akumulohet për shkak të shkollimit. Shkollimi i shprehur në
formë të qasjes në arsim fillor, mesëm dhe lartë është nga kontribuesit kryesor në rritje të
produktivitetit. Në bazë të studimeve paraprake, vendet që kishin mesatare më të lartë të
shkollimit të popullsisë kishin zhvillim më të lartë ekonomik ((Barro and Jong-Wha, 2013).
Shkollimi në Evropën jug-lindore ishte shumë i ulët. Shkalla e përfshirjes në arsim fillor ishte
tejet e ulët krahasuar me vendet e tjera të botës (Acemoglu, Gallego and Robinson, 2014).
Vendet e Ballkanit Perëndimor duke përfshirë edhe Kosovën shquheshin për nga shkalla tejet
e lartë e analfabetizmit ((Bideleux and Jeffries, 2006).
Një linjë e mendimit mbi zhvillimin e shteteve përkon me rolin e gjeografisë, kushtet
klimatike dhe mungesa e sëmundjeve. Në bazë të kësaj vlerësohet se vendet tropikale e kishin
të pamundur të zhvilloheshin për shkak të malaries (Acemoglu, 2008). Po ashtu, gjeografia
përcakton qasjen në transport dhe qasje në det. (Sachs and Warner, 1995) Të gjitha vendet
që kishin dalje në det e kishin më të lehtë të përfitonin nga shkëmbimet tregtare. Sipas
autorëve, vendet e pasura përkojnë të jenë kryesisht porte detare. Transporti i brendshëm dhe
linjat hekurudhore ishin të pazhvilluara. Edhe në Evropën Jug-lindore vendet që ishin në
periferi të thelbit të zhvillimit ishin të varfra (O ’rourke et al., 2000).
Qasja tradicionale në studimet ekonomike theksonte rolin e resurseve për zhvillim. Kjo e
linjë e mendimit është fuqizuar së tepërmi pas zhvillimit strukturor të Luftës së Dytë Botërore
(Ross, 1999). Rritja ekstensive në ish-BRSS vlerësohej si dëshmi e rëndësisë së resurseve
për zhvillim të vendeve. Megjithatë, autore të tjerë nënvizojnë ‘efektin e mallkimit’ të
resurseve për zhvillim. Në bazë të kësaj vendet që dominohen nga resurse të vetme si p.sh.
nafta, ari, diamanti janë kryesisht autoritare dhe të varfra.
Avantazhi konkurrues është ndërlidhur me shekullin e 19 e veçanërisht me ekonomistin
anglez David Ricardo cili sqaroi rëndësinë që ka krijimi apo prodhimit i te mirave, në atë
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mënyrë që të arrihen rezultate maksimale në ekonomi. Ekzistojnë teori të ndryshme që
përqendrohen te faktorë të ndryshëm në konkurrueshmërinë e vendeve : institucionet
(Rodrik, 2005; Acemoglu 2008), gjeografia (Diamond, 2001), qasja në kanale tregtare
(Krugman,2009), produktiviteti dhe kapitali njerëzor (Mankiw 2003; Barro et al, 2011); apo
teoria e dominimit të thelbit ndaj periferisë (Wallerstein,1981). Michael Porter (2005)
adopton përparësinë konkurruese të shteteve e cila varet nga fazat e zhvillimit dhe integron
faktorë makroekonomik dhe mikroekonomik.

3.2 Korniza konceptuale mbi konkurrueshmërinë
Koncepti i konkurrueshmërisë përkufizohet në shumë mënyra, njëra ndër to është përkufizimi
si: Një aktivitet i bërë nga një numër njerëzish ose organizatash, secili prej të cilave përpiqet
të bëjë më mirë se të gjithë të tjerët. Konkurrenca është aftësia për të ofruar produkte dhe
shërbime në mënyrë më efektive dhe më efektive sesa konkurrentët përkatës; Freiling et al.
(2007). në përgjithësi, konkurrenca konsiderohet sinonim i suksesit. Në terma shumë të
thjeshtë, suksesi mund të synojë arritjen e objektivave të kompanisë. Prandaj, performanca
duhet të matet në kuptimin se si një organizatë menaxhon faktorët e saj të suksesit kritik
(Ferguson dhe Dickenson, 1982).
Në nivelin e industrisë, konkurrenca është aftësia e firmave të kombit për të arritur sukses të
qëndrueshëm kundër (ose krahasuar me) konkurrentët e huaj, përsëri pa mbrojtje apo
subvencione (Liu Ëei 2007).Konkurrenca në nivel industri është shpesh një tregues më i mirë
i shëndetit ekonomik të vendit sesa konkurrenca në nivel firmash. Masat e konkurrencës në
nivelin e industrisë përfshijnë rentabilitetin e përgjithshëm të firmave të vendit në industri,
bilancin tregtar të vendit në industri, bilancin e investimeve të drejtpërdrejta të huaja dhe të
huaja direkte dhe masat direkt të kostos dhe cilësisë në nivel industrie (Franziska Blunck
2006)
Suksesi i një firme të vetme nga kombi mund të jetë për shkak të faktorëve specifikë të
kompanisë që janë të vështira ose të pamundura për t'u riprodhuar. Suksesi i disa firmave nga
kombi në një industri, nga ana tjetër, shpesh është dëshmi e faktorëve specifikë të kombit që
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mund të zgjerohen dhe përmirësohen. Vlerësimi i konkurrencës së një industrie në të cilën
ekziston vetëm një firmë e rëndësishme kërkon një vlerësim nëse suksesi i tij është për shkak
të qirasë monopol, mbështetjes së qeverisë apo efikasitetit të vërtetë. Është gjithashtu e
rëndësishme të theksohet se konkurrenca e një firme të vetme nuk nënkupton
domosdoshmërisht konkurrencën e një industrie (Dollar, D. dhe Wolff, E. N. 1993).
Është e qartë se shtylla të ndryshëm ndikojnë ndryshe në vende të ndryshme: mënyra më e
mirë për Çadin për të përmirësuar konkurrueshmërinë e saj nuk është e njëjta si mënyra më
e mirë për Shtetet e Bashkuara. Kjo ndodh sepse Çadi dhe Shtetet e Bashkuara janë në faza
të ndryshme të zhvillimit: lëvizin përgjatë rrugës së zhvillimit, pagat priren të rriten dhe, në
këtë mënyrë të mbajnë të ardhura më të larta, produktiviteti i punës duhet të përmirësohet.
Sipas GCI, në fazën e parë, ekonomia është e shtyrë nga faktorët dhe vendet që konkurrojnë
bazuar në dhuntitë e tyre faktor, kryesisht të punësimit dhe burimeve natyrore të
pakualifikuar. Kompanitë konkurrojnë në bazë të çmimit dhe shesin prodhime ose mallra
bazë, me produktivitetin e tyre të ulët që pasqyrohet në paga të ulëta. Ruajtja e konkurrencës
në këtë fazë zhvillimi varet kryesisht nga institucionet publike dhe private të
mirëfunksionuara (shtylla 1), infrastruktura e zhvilluar mirë (shtylla 2), një kornizë
makroekonomike stabile (shtylla 3) dhe një forcë e shëndetshme dhe e shkolluar (shtylla 4).
Përderisa pagat rriten me përparimin e zhvillimit, vendet hyjnë në fazën e zhvillimit të
efikasitetit, kur ata duhet të fillojnë të zhvillojnë procese më efikase të prodhimit dhe të rrisin
cilësinë e produktit. Në këtë pikë, konkurrenca gjithnjë nxitet nga arsimi dhe trajnimi i lartë
(shtylla e 5-të) (shtylla 7), tregjet e sofistikuara financiare (shtylla 8), tregu i madh vendas
ose i huaj (shtylla 10), dhe aftësia për të shfrytëzuar përfitimet e teknologjive ekzistuese
(shtylla) 9).
Së fundi, kur vendet hyjnë në fazën e nxitjes së inovacionit, ato janë në gjendje të mbajnë
paga më të larta dhe standardin e jetesës vetëm nëse bizneset e tyre janë në gjendje të
konkurrojnë me produkte të reja dhe unike. Në këtë fazë, kompanitë duhet të konkurrojnë
nëpërmjet inovacionit (shtylla 12), duke prodhuar mallra të rinj dhe të ndryshëm duke
përdorur proceset më të sofistikuara të prodhimit (shtylla 11).
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Koncepti i fazave të zhvillimit është i integruar në indeks duke atribuar pesha më të larta
relative ndaj atyre shtyllave që janë relativisht më të rëndësishme për një vend, duke pasur
parasysh fazën e veçantë të zhvillimit. Megjithëse të 12 shtyllat kanë rëndësi në një masë të
caktuar për të gjitha vendet, rëndësia e secilit varet nga një fazë e caktuar e zhvillimit të një
vendi. Për këtë, shtyllat janë të organizuara në tre nën-indeks, secila kritike për një fazë të
caktuar zhvillimi. Nën-indekset themelore grupojnë ato shtylla më kritike për vendet në
nënindeks të nxitësve të efikasitetit, përfshin ato shtylla kritike për vendet në fazën e nxitur
nga efikasiteti. Dhe nën-indeksi i inovacionit dhe i sofistikimit përfshin shtyllat kritike për
vendet në skenën e nxitur nga risitë. Tre nën-indekset janë paraqitur në Figurën 1.

Figura 1 : Fazat e zhvillimit(nën-indekset)
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Peshat specifike që i atribuojmë secilës nën-indeks në çdo fazë të zhvillimit janë paraqitur në
Tabelën 1. Për të marrë pesha të sakta, një regres të maksimum gjasave të PBB për kokë
banori është drejtuar ndaj çdo nën-indeksi për vitet e kaluara, duke lejuar koeficiente të
ndryshëm për çdo fazë të zhvillimit.
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IV.

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Ekziston një debat i gjerë në mesin e studiuesve të ekonomisë mbi faktorët qe stimulojnë
ndërmarrësin. Ekonomistët janë të ndarë në pikëpamje kryesisht që favorizojnë zhvillimet në
tregun e përgjithshëm dhe ata që favorizojnë tiparet individuale të ndërmarrësve. Sipas
pikëpamjes së parë, ndërrmarrësia rezulton më tepër si shkak i kërkesës në treg përtej
kontrollit të individit ndërmarrës. Sipas kësaj logjike në rast se ka kërkesë të madhe në treg
atëherë kërkesa kushtëzon zhvillimin e ndërrmarrësisë. Tiparet individuale të individit janë
në rend të dytë. Sipas pikëpamjes tjetër në ndërmarrësi të përqendruar tek individi
ndërmarrës, suksesi i ndërmarrjeve të reja është domosdoshmërisht i ndërlidhur me individin.
Në kuadër të atributeve të individit theksohen rëndësia e shkollimit, prejardhjes, moshës etj.
Qëllimi i këtij punimi është që të tentojmë të shpjegojmë rolin e shkollimit në
konkurrueshmëri ekonomike. Punimi tenton ti përgjigjet këtyre pyetje: A ka rëndësi
shkollimi në ndërmarrësi? Nëse shkollimi është faktor në ndërmarrësi, atëherë çfarë lloj
shkollimit duhet të ketë individi në kuptim të viteve, nivelit dhe fushës së studimit. Punimi
tenton të ofroj një përgjigje për rastin e Kosovës. Në kuadër të saj, do të shqyrtohen aspektet
zhvillimore dhe arsimore në ndërmarrësi. Hipoteza kryesore e këtij punimi është që shkollimi
ka rëndësi në ndërmarrësi mirëpo ai duhet të jetë i përqendruar në fusha prioritare teknike që
ofrojnë vlerë të shtuar tek individi. Në lidhje me nivelin e shkollimit, punimi hipotetizon që
ndikimi i shkollimit në ndërmarrësi fillon pas arsimimit të mesëm të lartë.
Punimi tenton të ofroj përgjigje për një çështje relativisht komplekse. Ofrimi i përgjigjeve
nuk është e lehtë shkencërisht për shkak se të dhënat mbi sektorët ekonomik dhe fushat e
studimit në Kosovë janë të pakta. Sidoqoftë, punimi do të ofroj një kornizë të integruar të
shpjegimit të lidhjes shkakore ndërmjet shkollimit dhe ndërrmarrësis duke ofruar fillimisht
tendën e zhvillimit ekonomik dhe sektorial me tendencën e orientimit të studentëve në
arsimin profesional dhe në arsimin e lartë.
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V.

REZULTATET

5.1 Indeksi i konkurrueshmërisë në Kosovë

Figura 2 : 10 Sektorët ndikues në konkurrues mërinë e një vendi

Në tabelën më lartë janë paraqitur dhjetë sektorë të cilët ndikojnë në konkurrueshmëri. Të
listuar mund të shohim nga sektorët me nivel tejet të ulët e deri te ato që mbajnë një pozitë
më stabile sa i përket indeksit të konkurrueshmërisë. Me numër 1,kemi institucionet që
përbejnë institucionet ligjore, administrative, politike etj ,që kanë një indeks prej 3.26. Indeks
ky që vlerësohet i ulët sipas normave të Raportit të Konkurrueshmërisë. Tek institucionet
vihet theksi tek performanca e të dy institucioneve si atyre ligjore dhe administrative, po
ashtu edhe bashkëveprimi i institucioneve private me ato publike, ku sipas rezultateve
përkatëse Kosova ka ngecje dhe kjo ka ardhur për shkak se në institucione kërkohet
transparencë në kontabilitet dhe raportim në bazë të standardeve, dhe po ashtu menaxhim
korrekt për të ruajtur besimin e konsumatorëve si dhe investitorëve.
Me numër 2, kemi infrastrukturën, e cila ka dalë me një indeks 3.57, ku ngritet infrastruktura
si një indikator mesatar në krijimin e avantazhit konkurues. Kosova ka pasur vështirësi në
zhvillim të infrastrukturës kjo për shkak të luftës së vitit ’99 , ku Kosova doli nga lufta me
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një infrastrukturë pothuajse plotësisht të shkatërruar. Gjatë viteve ka pasur ngritje pozitive
në këtë aspekt, ku vazhdimisht po punohet në ngritjen e objekteve të reja dhe moderne si dhe
ndërtimin e rrugëve, autostradave etj. Krahas këtyre në infrastrukturë kërkohet edhe furnizimi
i rregullt me energji elektrike, në mënyrë që organizatat dhe individët të funksionojnë pa
pengesa, por pa harruar se viteve të fundit rëndësinë e veçantë edhe rrjetin e
telekomunikacionit përmes të cilit arrihet rrjedhja e shpejtë dhe e lirë e informacionit, e cila
rrit efikasitetin e përgjithshëm ekonomik. Kosova ka pasur zhvillim të ngadaltë të
infrastrukturës pasur parasysh ekonominë e saj të varfër, por është e rëndësishme të ceket se
është punuar në këtë drejtim.

.

Me numër 3, kemi Stabilitetin Makroekonomik, me indeks 3.24, duke u vlerësuar sipas
raportit të konkurrueshmërisë si indikatori i ulët që ndikon në jo mjaftueshmëri në
kokurrueshmërinë e vendit. Kosova karakterizohet me qëndrueshmëri të sektorit financiar,
duke pasur nivel të kënaqshëm të shkallës së likuiditetit dhe kapitalizimit, si dhe cilësisë së
portofolios kreditor. Në të ardhmen parashihet përmirësimi i ekonomisë së euro-zonës, ku
me atë rast pritet të ndikojë për të mirë edhe në ekonominë e Kosovë. Ku rol të
konsiderueshëm pritet të kenë edhe investimet që do të bëhen në vend gjatë viteve në vijim.
Edhe pse thuhet se stabiliteti makroekonomik nuk mund të arrihet është e sigurt që ai mund
të rrit produktivitetin e një ekonomie.

.

Me numër 4,kemi Shëndetësinë, e cila shënon indeksin më të lartë në rezultatet e Kosovës,
duke u vlerësuar kështu si sektori i vetëm i cili konsiderohet indikatori i lartë në
konkurrueshmerinë e vendit. Këtë indeks të lartë e ka shkaktuar numri i madh i mjekëve të
rinj, që po dalin në tregun e punës dhe janë mjaft të përgatitur. Indeksi nuk mund të jetë më
i lartë për shkak të infrastrukturës së dobët në spitale si dhe mungesave që janë të pranishme
kohë pas kohe. Sipas Raportit Botëror të Konkurrueshmërisë është jetike për një ekonomi një
fuqi punëtore e shëndetshme, e cila njëkohësisht arrin produktivitet dhe konkurrencë në një
vend. Shëndetësia shihet si një nga sektorët që në të ardhmen pritet të jetë prioritet për secilin
vend, duke përfshirë këtu edhe Kosovën.
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Me numër 5, renditet Arsimi i cili ka indeks 4.03, duke u vlerësuar kështu si indikator mesatar
sipas Raportit të Konkurrueshmërisë, ndonëse në Kosovë arsimi vlerësohet ndër tre
indikatorët më të lartë. Përpjekjet e vazhdueshme për përmasimin e cilësisë së arsimit,
posaçërisht hapja e shkollave dhe universiteteve, ngritja e kuadrove të reja, e bëjnë arsimin
si njërën nga fushat më me interes në Kosovë.

Me numër 6,është Efiqienca e tregut ,e cila ka indeksin e dytë më të lartë në statistikat e
Kosovës ka indeks 4.15, efiqienca e tregut arrihet përmes prodhimit të llojllojshëm të
produkteve dhe shërbimeve, krijimin e mundësive efektive për tregtimin e tyre, krijimi i
politikave adekuate anti-monopol,procedura të lehta për krijimin e bizneseve të ndryshme,
tarifa të ulëta për investitorë ,konkurrenca e brendshme si dhe ajo e jashtme etj. Kosova ka
një ekonomi të re dhe mjaft dinamike. Baza e saj është transformuar nga një ekonomi
centraliste, të dirigjuar në një ekonomi të hapur të tregut. Ku tani për qellim ka të rris
kapacitetet e saja eksportuese në mënyrë që të zvogëlojë deficitin tregtar mjaft të lartë që
aktualisht ka Kosova.

Me numër 7,kemi Tregun e Punës, që na paraqitet me indeks 3.55,dhe pozicionohet tek
indikatorët mesatar sa i përket ndikimit në raportin e konkurrueshmërisë. Kosova ka një treg
pune mjaft interesant, ku kemi nevojë për kuadro të caktuar, në të njëjtën kohë kemi tepricë
të disa kuadrove. Edhe sot të rinjtë e Kosovës janë më të fokusuar në degët ekonomi, juridik,
edukim e mjekësi.Duke lënë mbrapa kështu degët të cilat kërkohen dhe tregu i punës ka
nevojë për to. Sipas ekspertëve të ekonomisë në të ardhmen e afërt në Kosovë do të vërehet
dukshëm nevoja për punë në sektorin e përpunimit të ushqimeve, minierave dhe energjetikës.
Tregjet efikase të punës kërkojnë fleksibilitet punëtorësh për të lëvizur nga një sektorë në
tjetrin, po ashtu këto lloj tregjesh kërkojnë edhe stimuj të fortë për punonjësit, si dhe gjithsesi
kërkohet barazi ndërmjet femrave dhe meshkujve.

Me numër 8,kemi Zhvillimin e tregut financiar, i cili ka një indeks 2.94,duke pozicionuar
këtë sektor tek indikatorët shumë të ulët. Kosova gjithmonë është karakterizuar si një vend

15

me një ekonomi jo shumë aktive, dhe e cila ka kohë që është në zhvillim. Kriza e fundit
ekonomike globale ka ndikuar edhe tek Kosova ,ku edhe pse nuk kishte sa duhet tregje
financiare të zhvilluara, u ndikua për shkak të lidhjes së ngushtë me vendet e huaja, dhe
përkrahjes së jashtme. Ekonomitë kërkojnë tregje financiare të sofistikuara ,që mund të
sigurojnë kapital për investime në sektorin privat ,siç mund të jenë huate nga bankat,
shkëmbimi i letrave me vlerë, sipërmarrje dhe produkte të tjera financiare.

Me numër 9,kemi Teknologjinë ,me një indeks 3.37,qe vlerësohet si indikator i ulët ,ky
indikatorë ka të bëjë me adaptimin e teknologjive të reja në biznes dhe ekonomi në mënyrë
që të rritet produktiviteti dhe të mundësohet rritja e konkurrencës. Në Kosovë çdo ditë e më
tepër punohet për përfshirjen e teknologjisë në përditshmërinë e të gjithë sektorëve
ekonomik. Vlen të theksohet ngritja e interesimit studentor për drejtime të teknologjisë si dhe
renditja e teknologjisë si një nga sektorët me pagën më të lartë mesatare në Kosovë.

Me numër 10,kemi madhësinë e tregut, e cila ka indeksin më të ulët në tabelë 1.72,duke u
vlerësuar si një indikator tejet i ulët, këtë e ka shkaktuar qasja shumë e ulët me rrugët e
rëndësishme tregtare dhe vështirësitë me qasjen për dalje në det. Globalizimi është në
përpjekje të vazhdueshme për të zëvendësuar tregjet ndërkombëtare me tregjet e brendshme,
e sidomos për vende të vogla si Kosova.

5.2 Indeksi i Kapitalit Njerëzor
Kosova mbetet prapa shteteve fqinje dhe shteteve mjaftueshëm të zhvilluara sa i përket
indeksit të edukimit. Mund të shohim dy shtetet e para që janë super fuqi botërore, Singapori
dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato paraqiten me indeks 6.27 përkatësisht 6.12,duke e
vlerësuar edukimin në këto vende si një indikator shumë i lartë në krijim e avantazhit
konkurues. Singapori shquhet me një ekselencë mundësish edukimi duke ofruar kështu një
llojllojshmëri kualitative në të gjitha nivelet arsimore. Amerika veçohet për fokusin e saj në
arsim përmes ndarjes së një pjese të madhe fondesh për shkolla dhe universitete. Vazhdon të
vlerësohet si njëri nga top sistemet e edukimit në botë. Estonia një shtet evropian i cili
pozicionohet tek pozitat më të larta me indeks 5.52,duke vlerësuar kështu edukimin si
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indikator me rëndësi shumë të madhe. Estonia po shquhet me një sistem edukimi, që po
tregon performanca të shkëlqyera bazuar edhe në kriteret internacionale të PISA-s, ku
studentët nga Estonia kanë qenë të renditur në top 10 vendet e para për matematikë e lexim,
dhe janë renditur në vendin e tretë pas Japonisë dhe Singaporit për shkencë.
7

6
5
4
3
2

6.27

6.12

5.52

5.37

4.77

4.55

4.54

4.01

3.98

3.23

1
0

Figura 3: Indeksi i Kapitalit Njerëzor

Tutje është Sllovenia, me indeks 5.37, e cila vlerëson edukimin si një indikator të lartë për
konkurrencë. Sllovenia vlerësohet për një popullatë në numër të lartë të shkolluar. Vetëm 6%
e popullatës nga mosha 15-29 vjeç në Slloveni është pa shkollim sekondar të lartë, që është
një ndër vendet me përqindjen më të ulët. Shqipëria, Serbia dhe Mali i Zi, shtete fqinje këto
të Kosovës, të cilat e vlerësojnë edukimin si indikator të lartë për arritjen e avantazhit
konkurues, ato kanë dal me indeks 4.77,përkatësisht 4.55 e 4.54.Edhe pse me indeks
relativisht të lartë, sistemet e edukimit në këto vende janë në faza tranzicioni dhe në zhvillim
të vazhdueshme. Ka probleme dhe vështirësi në zhvillim edhe për shkak të problemeve
politike dhe ekonomisë së varfër në vendet ballkanike. Kosova mbetet mbrapa këtyre
vendeve me indeks 4.03,qe vlerëson edukimin si indikator mesatar për konkurencë.
Krahasuar me shtet e rajonit e shohim vetëm para Bosnjës. Kosova ka pasur ngecje në
krijimin e një sistemi të arsimit të qëndrueshëm edhe për shkak të procesit të shtet-ndërtimit.
Viteve të fundit problem në cilësi të sistemit arsimore ka qenë edhe trefishimi i studentëve
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që regjistrohen në universitete, nga 40 mije sa ka qenë në 120 mijë. Në Bosnje sistemi arsimor
vlerësohet si reflektim i gjendjes së shtetit, duke theksuar ndikimin e problemeve politike.
5.3 Qasja në arsim
Vitet e fundit është rritur ndjeshëm përfshirja në të gjitha nivelet arsimore. Megjithatë, ende
mbetet për të u trajtuar pjesëmarrja në arsim në të gjitha rastet e kategorive të grupeve
shoqërore, si dhe atyre me nevoja të veçanta. Përfshirja në arsimin parafillor është rritur në
mënyrë të vazhdueshme dhe ka tejkaluar caqet e vendosura. Nuk parashihet ndonjë
përkeqësim i shkallës së përfshirjes me kapacitetet ekzistuese, në saje të rënies së shtimit
natyror. Mirëpo, ende mbetet sfiduese arritja e cakut (50%) të përfshirjes së fëmijëve në
edukimin parashkollor. Nuk është regjistruar ndonjë rritje e ndjeshme e numrit të fëmijëve
parashkollor në shkollat/çerdhet publike. Progresi i shënuar në këtë kategori arsimore është
arritur më tepër në saje të aktivitetit të sektorit privat. Në vitet në vazhdim kërkohet investim
shtesë, si në infrastrukturë ashtu edhe në rritje të numrit të edukatorëve.

Year

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GER 0-5 age

14.9%

14.8%

15.7%

16.4%

18.0%

19.1%

GER 5 age

77.4%

75.6%

79.6%

81.3%

87.6%

92.4%

GER ISCED 1 Primary
GER ISCED 2 Lower
Secondary
GER ISCED 3/4 Upper
Second.

98.6%

96.4%

96.4%

94.7%

96.2%

98.4%

98.6%

98.0%

99.5%

96.0%

93.3%

91.2%

88.7%

87.0%

84.5%

84.9%

88.1%

90.2%

GER ISCED 5 (18- 22)

50.9%

56.3%

55.5%

62.4%

67.2%

69.4%

GER ISCED 5 (18-24)

37.1%

41.1%

40.4%

45.3%

48.9%

50.1%

Figura 4 : Qasja në arsim në vitet 2012-2017

Siç edhe u cek me lartë, sistemi arsimor në Kosovë ndahet në 6 nivele. Niveli i pare apo niveli
parashkollor tash e 6 vite mbetet niveli me problematik me qasjen me të ulet të fëmijëve.
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Edhe pse me trend rritës qysh nga viti 2012 mbetet niveli i cili ka mbetur mbrapa në arsim.
Nga viti 2012, ku kemi pasur qasje vetëm 14.9% të fëmijëve të moshës 0 deri në 5vjeq, ku
ka dominuar gjinia mashkullore me 52.5% dhe gjinia femërore 47.5%, në vitin 2013 ka pasur
një zvogëlim jo të dukshëm në qasjen e fëmijëve në arsimin parashkollor, dukë qenë 14.8%,
me shpërndarje sipas gjinisë në femra 48.3% dhe meshkuj 51.7%.
Nga viti 2014 ka pasur në vazhdimësi një trend rritës ku kishte qasje në arsimin parashkollor
15.7%, ku 48.06% ishin femra, ndërsa 51.94% ishin meshkuj. Ne vitin 2015 qasja në
arsimin parashkollor ishte 16.4% ku shpërndarja sipas gjinisë ishte 52,5% meshkuj dhe
47.5% ishin femra. Në vitin 2016 pati një ngritje të numrit të qasjes në shkollimin parafillor,
qasja ishte 16.0% , te ndarë në 54,19% meshkuj dhe 45,81% femra. Në vitin 2017 pati përsëri
një rritje të qasjes se fëmijëve në parashkollor, përkatësisht 19.1%, ku ishin 45.89% femra
dhe 54,11% meshkuj. Në sistemin e arsimit parashkollor ka pasur reforma të vazhdueshme
për përmirësimin e tij, por që nuk kanë dhënë rezultate sa i përket vetëdijesimit të prindërve
për regjistrimin e fëmijëve në këtë nivel arsimi. Kosova kërkon që në të ardhmen të rrit
dukshëm qasjen e fëmijëve në arsimin parashkollor.
Arsimi fillor dhe ai i mesëm i ulët janë nivele të detyrueshme në sistemin arsimor të Kosovës.
Prandaj edhe statistikat sa i përket këtij niveli të arsimit mbeten shumë të kënaqshme dhe
konkurruese në raport me vendet e tjera. Por pavarësisht tentativave mbetet një niveli që ka
hasur ngecje në përmirësimin e sistemit e të mësuarit, dhe aplikimin e mekanizmave të ri
mësimore. Arsimi fillor dhe i mesëm i ulet ka pasur statistika konstante me rritje të vogla vit
pas viti. Në vitin 2012 ka pasur qasje në arsimin fillore dhe të mesëm të ulet 98.6%, duke e
bërë këtë nivel me të dendurin në Kosovë, në këtë përqindje ishin 51,6% meshkuj dhe
48.37% femra. Në vitin 2013 arsimi fillor dhe ai i mesëm i ulet patën qasje të nxënësve 96.4%
përkatësisht 98.0%, ku shpërndarja gjinore ishin pothuajse e barabarte ku 50.2% ishin
meshkuj dhe 49.8 ishin femra. Në vitin 2014 shifrat lëvizën pak por pozitivisht duke pasur
96.4% qasje në arsimin fillor dhe 99.5% në atë të mesëm të ulët. Ku brenda kësaj statistike
ishin 51,59% meshkuj ndërsa 48.42% femra. Në vitin 2015 pati një rënie por jo të theksuar
ku qasje në arsimin fillor patën 94,7%, ku u dalluan 51.64% meshkuj dhe 48.36 femra. Në
vitin 2016 në arsimin fillor pati qasje 96.2%, ndersa në atë të mesëm të ulet 93.3%, ku sipas
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shpërndarjes gjinore pati 51.62% meshkuj ndërsa femra ishin 48.38%. Viti 2017 shënoi një
dallim më të theksuar krahas viteve tjera, në mes arsimit fillor dhe atij të mesëm të ulët, ku
qasja në klasën e parë deri në të pestën ishte 98.4% ndërsa nga klasa gjashtë deri në klasën e
nëntë kishte qasje 91.2%. Ku u dalluan 51.5% meshkuj dhe 48.45% femra.

Arsimi i mesëm i lartë që është i organizuar në arsimin e përgjithshëm dhe atë profesional.
Nivel ky i arsimit që zgjidhet për vijim në baza vullnetare, por mbetet një ndër nivelet me
vijueshmërinë më të lartë. E meta e këtij niveli është sistemi jofunksional, i cili po shkakton
probleme në menaxhimin e cilësisë si në shkolla profesionale ashtu edhe në gjimnaze.
Në vitin 2012 pati një pjesëmarrje të nxënësve në shkollën e mesme të lartë me 88.7%,ku
sikurse edhe në nivelet tjera ka pasur dominim më të dukshëm të gjinisë mashkullore me
54.1%,dhe pjesa tjetër me 45.9% i takuan gjinisë femërore. Në vitin 2013 filloi një trend
zbritës që zgjati për 3 vite, ku pati qasje në këtë nivel arsimi 87%, ku u dalluan 46.6% femra
dhe 53.4% meshkuj. Në vitin 2014 dhe 2015 pati një qasje në arsimin e mesëm të lartë 84.5%
përkatësisht 84.9%, me shpërndarje gjinore meshkuj 53% përkatësisht 52.49%, dhe femra
47% përkatësisht 47.48%. Në vitin 2016 filloi ngritja dhe qasja në arsimin e mesëm të lartë,
ku kishte qasje të nxënësve 88.1%, një ngritje 3.2% krahasuar me vitin paraprak. Në vitin
2016 në qasjen sipas gjinisë u dalluan 51.82% meshkuj dhe 48.18% femra. Në vitin 2017
qasja në arsimin e mesëm të ulët ishte 90.2%, më e larta nder vite, ku në 51.1% ishin gjini
mashkullore dhe 48.89% ishin gjinia femërore.

Arsimi i lartë vijohet në universitete dhe institucione të arsimit të lartë profesional, të cilat
mund të jenë publike dhe private, ky nivel ndahet në tri nën nivele të cilat janë bachelor,
master dhe doktoraturë. Vijimi i këtyre niveleve mund të jetë i rregullt ose me
korrespondencë. MASHT ka themeluar DAL-Divizionin për Arsim të Lartë, i cili punon
vazhdimisht nën vëzhgimin dhe përmirësimin e sistemit arsimor në nivelin e lartë. Në Kosovë
gjatë viteve ka pasur rritje të studentëve që regjistrohen në arsimin e lartë, siç e kanë treguar
edhe statistikat ndërvite. Kosova konkurron me shtetet e tjera të rajonit dhe me gjerë për qasje
në arsimin e lartë.
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Në vitin 2012 kishte qasje studentore në arsimin e lartë 50.9%. Në Universitetin e Prishtinës
për vitin akademik ishin një total prej 47640 studentëve, ku 54% e tyre ishin femra dhe 46%
ishin meshkuj. Gjatë këtij viti akademik vetëm 1% e studentëve kanë qenë minoritete etnike.
Gjatë vitit akademik sipas përkatësisë nacionale më së shumti kishte studentë shqiptar, pastaj
turq, boshnjake, romë dhe numrin më të vogël kishin përkatësitë nacionale tjera. Në kolegjet
private në tërë Kosovën gjatë vitit 2012-13 gjithsej ishin regjistruar 13834 studentë. Në
Universitetin e Prizrenit për vitin akademik ishin një total prej 3831 studentëve ku femrat
përbënin 52% të studentëve ndërsa meshkuj 48%. Sa i përket përkatësisë nacionale edhe në
Prizren më shumti ka studentë shqiptar, të ndjekur nga ata boshnjak, turq, romë dhe me
numrin më të vogël përkatësitë nacionale tjera.
Në vitin akademik 2013-14 pati qasje të studentëve në arsimin universitar 56.3%. Në
Universitetin e Prishtinës për vitin akademik 13/14 ishin një total prej 45879 studentëve, ku
54% e tyre ishin femra dhe 46% ishin meshkuj. Në Universitetin e Pejës për këtë vit akademik
ishin një total prej 2114 studentëve ku femrat përbënin 51% të studentëve ndërsa meshkujt
49%. Në Universitetin e Gjilanit për vitin akademik 13/14 ishin një total prej 1562 studentëve
ku prej tyre dominonte gjinia femërore të cilat përbënin 53% të studentëve ndërsa meshkuj
47%.Në Universitetin e Gjakovës pati numër më të vogël studentësh ku ishin gjithsej 588
studentë, dhe ku për dallim nga qytetet e tjera këtu kemi dominim të gjinisë mashkullore me
61% dhe vetëm 39% gjini femërore.
Në vitin akademik 2014-2015 në arsimin universitar pati qasje 55.5%. Ku në Universitetin e
Prishtinës ka pasur gjithsej 44606 studentë, ku ndër ta 54,5% e tyre ishin femra, dhe 45.4%
ishin meshkuj. Në Universitetin e Prizrenit gjatë vitit akademik 2014/2015 në degët :
Ekonomik, Edukim, Juridik, Shkenca Kompjuterike dhe Gjuhë Gjermane kishte gjithsej 5719
studentë ku 47,5% janë femra dhe 52.5% janë meshkuj. Në Universitetin e Pejës pati gjithsej
2246 studentë të cilët ishin në degët: Administrim Biznesi, Kontabilitet, Juridik,
Menaxhment në turizëm, Teknologjitë e prodhimit bimore, Agromjedis dhe agroekologji,
Teknologji ushqimore dhe Edukim, ku u dalluan një numër i vogël i gjinisë femërore me
vetëm 38.3% e numrit total të studentëve dhe 61.7% ishin meshkuj. Ndërsa në Universitetin
e Gjilanit në vitin akademik 14/15 në degët: Edukim, Ekonomik, Juridik e Sh. Kompjuterike
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ishin gjithsej 1533 studentë, ku u dalluan 54.3% femra, dhe 46.6% ishin meshkuj. Në
Universitetin e Gjakovës, në degët Edukim, Mjekësi dhe Filologji ishin gjithsej 736 studentë,
ku pjesa dërmuese me 76.1% ishin femra, dhe pjesa tjetër me 23.9% ishin meshkuj. Si dhe
në Universitetin e Mitrovicës në degët: Gjeoshkenca, Teknologji ushqimore, Inxhinieri
Mekanike dhe Kompjuterike, Juridik, Ekonomik e Edukim ishin gjithsej 2713 studentë, ku u
dalluan 39% femra, dhe pjesa me e madhe 61% meshkuj.
Qasja studentore në vitin akademik 2015/2016, ishte 62.4%, ku u shënua një rritje 6.9%
krahasuar me vitin paraprak. Në Universitetin e Prishtinës gjithsej ishin 403838 studentë, në
plot 14 drejtime, ku pati një dominim të femrave nga gjithsej studentët, ku femrat përbënin
55%,ndersa meshkujt 45%.Numri i studentëve aktiv në Universitetin e Prizrenit ishte 6874,
ku 53% e studentëve e përbënin gjinia femërore, ndërsa 47% gjinia mashkullore. Në
universitetin e Pejës gjatë vitit akademik 15/16 ishin gjithsej 8051 studentë në 10 drejtime,
ku 44% ishin femra, ndërsa 56% ishin meshkuj. Në Universitetin e Gjilanit ishin gjithsej
4422 studentë aktiv, në 4 drejtime, ku 55% e përbënin gjinia femërore ndërsa 45% gjinia
mashkullore. Në Universitetin e Gjakovës ishin gjithsej 2216 studentë aktiv, ku 76% e tyre e
përbënin femrat ndërsa 24% meshkujt. Ndërsa në Universitetin e Mitrovicës ishin gjithsej
2167 studentë aktiv, të drejtuar në 6 programe të studimit. Sipas ndarjes gjinore kanë qenë
48% femra dhe 52% meshkuj. Në vitin 2015/16 në kolegjet private ishin gjithsej 39151
studentë, të dalluar me 58% meshkuj dhe 42% femra.
Në vitin 2016 vazhdoi trendi rritës, ku pati një rritje të qasjes në arsimin universitar për 4.8%,
perkatesisht qasja totale në universitete ishte 67.2%. Universiteti i Prishtinës, gjatë vitit
akademik 16/17 numëroi 38974 studentë, ku pjesën me të madhe e përbënin femrat me 55.2%
ndërsa meshkujt përbënin 42.9%, në 13 drejtime të ndryshme. Universiteti i
Prizrenit numëroi 6796 studentë, ku 60% ishin meshkuj ndërsa 40% ishin femra. Universiteti
i Pejës në 5 programe studimi numëroi 7199 studentë gjatë vitit akademik 16/17, ku ndër ta
58% ishin gjini mashkullore ndërsa 42% gjini femërore. Universiteti i Gjilanit numëroi 3517
studentë në 7 programe studimi, ku nga totali i studentëve 64% ishin femra ndërsa 36% ishin
meshkuj. Në Universitetin e Gjakovës gjatë vitit akademik 16/17 ishin 2775 studentë, në 7
programe studimi, Gjakova u karakterizua me një dominim të dukshëm të femrave me 77%
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nga totali i studentëve, ndërsa meshkuj vetëm 33%. Universiteti i Mitrovicës numëroi 3015
studentë gjatë këtij viti akademik, në 6 programe studimi ku 49.5% e studentëve ishin femra
ndërsa 50.5 ishin meshkuj. Në kolegjet private gjatë vitit akademik 16/17 pati 41988
studentë, ku ndër ta 54% ishin meshkuj dhe 46% femra.

Në vitin e fundit akademik 2017/2018 pati një qasje të përgjithshme në arsimin universitar
69.4%.Si çdo vit dominoi Universiteti i Prishtinë me plot 34323 studentë, që vijojnë studimet
në 13 programe të ndryshme studimi. Nga këto statistika 42.4 ishin meshkuj, ndërsa pjesën
me të madhe përbënin femrat me 53.6%.Në Universitetin e Prizrenit gjatë këtij viti akademik
kishte 5778 studentë, prej të cilëve 40.6% ishin meshkuj nder 59.4% ishin femra. Universiteti
i Gjakovës gjatë vitit akademik 17/18 kishte 2373 studentë në 8 drejtime, ku vetëm 29% ishin
meshkuj, dhe pjesën me të madhe e përbënin femrat me 71%.Universiteti i Gjilanit ka
numëruar gjithsej 3235 studentë në 7 programe studime, ku nga 3235 studentë, femrat
përbënin pjesën me të madhe me 65% ndërsa meshkujt përbënin 35% tjetër. Numri i
përgjithshëm i studentëve në Universitetin e Mitrovicës për vitin akademik 17/18 ishte 2956
studentë në 6 programe studimi, ku femra ishin 56.1% ndërsa meshkuj 43.9%. Në kolegjet
private në arsimin e lartë gjatë vitit akademik 17/18 ishin 35949 studentë, prej të cilëve femrat
përbënin 49% e totalit të studentëve ndërsa meshkujt 51%. Nivelet arsimore master dhe
doktorature janë nivelet e dyta me vijueshmëri më të ulët. Mirëpo nga viti 2012 ka pasur një
trend rritës ku nga viti 2012 ku kishte qasje të studentëve vetëm 37.1%,pergjatë viteve pati
rritje vazhdimisht deri në vitin 2017 ku statistikat u rritën për 13%, përkatësisht 50.1% e
studentëve vazhdonin studimet master dhe doktorature.
5.4 Cilësia e arsimit
Kosova u rendit e fundit nga vendet e Ballkanit, e fundit në Evropë, dhe ishte diku tek vendet
e fundit nga gjithsej 72 vende që morën pjese në testim. Bazuar në tabelën më poshtë, në
Kosovë 76.9% e 15 vjeçarëve kanë treguar arritje të ulët në lexim, 77.9% në matematikë dhe
68% e tyre në shkence. Afër me Kosovën gjendet edhe Maqedonia e cila po ashtu ka statistika
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shqetësuese, ka 70.7% të 15 vjeçarëve me arritje të ulëta në lexim, 77.7% e tyre kanë po ashtu
arritje të ulëta në matematikës dhe 62.8% ngecin edhe në shkencë.

Reading

Maths

Science

Estonia

10.6

12.2

8.8

Sllovenia

15.1

16.1

15

Letonia

17.7

21.4

17.2

Bashkimi Evropian 28

19.7

22.2

20.6

Kroacia

19.9

32

24.6

Serbia

33.1

38.9

35

Mali i ZI

41.9

51.9

51

Shqipëria

50.3

53.3

41.7

Maqedonia

70.7

70.2

62.9

Kosova

76.9

77.7

68

Figura 5 : PISA: % e nxënësve 15 vjeç me ngecje ne lexim, matematike dhe shkence (OECD,2017)

Shqipëria gjendet pak me mirë ka 50.3% të 15vjecareve me arritje të ulëta në matematike,
ngecjen me të madhe e kanë në matematike ku 53.3% e tyre kanë treguar arritje të ulëta,
përderisa me mirë gjenden në shkenca me vetëm 41.7%.
Mali i Zi gjendet me statistika pothuajse të njëjta me Shqipërinë, vetëm se për dallim nga
këta të fundit, Mali i Zi ka statistika me të mira në lexim ku 41,9% e 15 vjeçarve kanë treguar
arritje të ulëta, në matematike kanë 51.9%, ndersa ngecin po ashtu në shkenca ku kanë treguar
arritje të ulëta 51% e 15 vjeçarëve. Serbia shihet dukshëm më mirë se Kosova por edhe
vendet tjera të rajonit duke përjashtuar Kroacinë, në secilën lëmi ka me pak se 40% të
nxënësve që kanë treguar arritje të ulëta, përkatësisht ka pasur 33.1% në lexim, ngecjen me
të madhe e kishte në matematik me 38.9%,kurse në shkenca 35% e nxënësve 15 vjeçar patën
arritje të ulëta.
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Kroacia si një ndër vendet ballkanike më të zhvilluara edhe në PISA ishte me rezultate më të
favorshme duke pasur vetëm 19.9% e nxënësve 15 vjeçar me arritje të ulëta në lexim, pak
me keq mbetej me arritjet në matematike ku kishte 32% e tyre, dhe në shkenca arritje të ulëta
treguan 24.6% e tyre.
Duke shkuar në kreun e tabelës kemi Letoninë, e cila tregoi arritje të ulëta të 15 vjeçarëve
vetëm 17.7% në lexim dhe 17.2% në shkenca, përderisa me mbrapa ishte në matematikë ku
21.4% e nxënësve 15 vjeçar kishin treguar arritje të ulëta. Sllovenia si një fuqi botërore,
kishte rezultate të kënaqshme duke pasur vetëm 15,1% të nxënësve 15 vjeçare me arritje të
ulëta të treguara në lexim, 16,1% e tyre ngecnin në matematikë, dhe më së miri gjendeshin
në shkenca ku kishin 15% të nxënësve me arritje të ulëta. Në krye gjendet Estonia me
statistike të shkëlqyera ku vetëm 10.6% e nxënësve 15 vjeçare në Estoni kanë treguar arritje
të ulëta në lexim, 12,2% e tyre ishin me arritje të ulet në matematikë, përderisa me se miri
qëndronin me shkenca ku vetëm 8.8% e nxënësve 15 vjeçar kishin treguar arritje të ulët.
Statisika të arritura këto në Estoni për shkak të sistemit arsimore të shkëlqyer, dhe që është
në punë të vazhdueshme për përmirësim. Statistikat e PISA 2015 kanë qenë vetëdijesim për
MASHT dhe institucionet e tjera arsimore në Kosovë që të bëhen reforma në sistemin
arsimore, andaj pritet që PISA 2018 të tregoje rezultate më të favorshme për Kosovën.

5.5 Relevanca e arsimit
…………………………………………………...

Edukimi ka qenë dhe mbetet një bilete për shtresën e mesme drejt rrugës për tek pasuria. Çdo
vit mijëra studentë fillojnë universitet me pretendimet të marrin një diplome, të gjejnë puna
të mira dhe të bëhen të pasur sa më shpejt të jetë e mundur. Edukimi është besuar gjithmonë
se dërgon drejt prosperitetit financiar dhe suksesit. Arsimi është investim në kapitalin human
i cili dërgon drejt rritjes së performancës dhe arritjes së produktivitetit. Por jo
domosdoshmërisht një diplome dërgon në një punë të mire, janë një sërë faktorësh të cilët e
plotësojnë rrugën drejt një punë të mirë. E këta faktorë mund të jenë si: çfarë diplome merr,
në cilin fakultet keni diplomuar, sa produktive jeni ju si individ, si e menaxhoni karrierën
tuaj etj. Me poshtë në tabelën e paraqitur do të tregohen ndërlidhja mes nivelit arsimore dhe
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pasurisë, ku edhe do të kuptohet ndikimi i edukimi në krijim e pasurisë apo stabilitetit
financiar.
.
Arsim Larte

41.5%

Mesem Larte
Mesem Ulet

20.5%
9.3%

Fillor
Pa shkollim
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Figura 6 : Ndërlidhja ndërmjet nivelit të shkollimit dhe shkalles së varfërisë/pasurisë - Agjencia e Statistikave të Kosovës

Duke filluar nga niveli më i ulet i kapitalit human, grupi i personave që nuk kanë shkollim,
mund ta shohim menjëherë se pjesa më e madhe e tyre qëndrojnë në grupin e njerëzve shumë
të varfër ku 31.5% e përbëjnë atë grup. Menjëherë pas është shtresa e varfër të cilën njerëzit
pa shkollim e përbëjnë me 24.9%. Pra pa shkuar tutje e shohim se 56.4% e njerëzve pa
shkollim përbëjnë shtresën e varfër dhe shumë të varfër. Me standard mesatar kemi 19% të
kësaj shtrese. Ndërsa 14.05% shtresa e pasur dhe 10.6% shtresa shumë e pasur që përbëjnë
grupin e njerëzve pa shkollim janë kryesisht njerëz të cilët kanë pasur pasuri të trashëguara
apo njerëz që kanë pasur fatin të depërtojnë me talente në fusha të ndryshme. Pavarësisht
rrethanave shkollimi duhet të qëndrojë esencial për çdo person dhe të shihet si
domosdoshmëri e asnjëherë si luks. Libri dhe edukimi mbeten shpresa për të ardhme me të
mirë.

Niveli i arsimit fillor qëndron me statistika po thuajse të njëjtë me ato të pa shkollim. Ku
personat të cilat kanë vijuar vetëm nivelin e arsimit fillor i cili zgjat 5 vite, pothuajse pjesa
dërrmuese e tyre përbëjnë shtresën shumë të varfër me 23.2%,te ndjekur nga shtresa e varfër
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me 23.2%.Me standard mesatar ekonomik janë 21.3% e shtresës me arsim fillor, ku mund të
shohim se 67.8% e kësaj shtrese jetojnë në nivele mesatare e me shumë të dominuar nga
varfëria. Ndërsa shtresa e pasur dhe ajo shumë e pasur, nga njerëzit me arsim fillor përbëhet
në tërësi nga 32.2% i saj, përkatësisht janë 19.4% të pasur dhe 12.% shumë të pasur.

Me nivelin e mesëm të ulet të përfunduar, i cili zgjat 9 vite në Kosovë, përsëri nuk ka statistika
me të favorshme në ndërlidhjen arsim-pasuri. Ku 32.3% e njerëzve të cilët përfundojnë
shkollimin 9 vjeçare, mbesin me një standarde jetësor shumë të varfër. Duke vazhduar me
shtresën e varfër të njerëzve me shkollim të mesëm të ulët, të cilët përbëjnë 24% e kësaj
shtrese. Pra në total 56.3% apo me shumë se gjysma e njerëzve të cilët përfundojnë 9 vite
shkollim, përbëjnë varfërinë e vendit. Me nivel mesatar të standardit jetësore janë 18.9% e
njerëzve me arsim të mesëm të ulët. Shtresa e pasur përbëhet nga ky grup i njerëzve me
15.5%,dhe në fund shtresa e pasur ka me se paku njerëz me arsim të mesëm të ulët të cilët
përbejnë vetëm 9.3% e kësaj shtrese.

Në arsimin e mesëm të lartë statistikat zbuten mjaft, e kjo është edhe si pasoje e shkollave
profesionale 4 vjeçare si dhe përgatitjes së nxënësve në gjimnaze. Përfundimi i një shkolle
profesionale me sukses lehtësisht mund të dërgojë në një punë të mirë në atë lëmi të
përfunduar. Janë vetëm 16.9% e njerëzve me arsim të mesëm të lartë të cilët gjenden me
standard jetësor shumë të varfër. Pasuar nga standardi "i varfër" i cili përbëhet nga 20.1% e
njerëzve me arsimim 12 eventualisht 13 vjeçar. Pra shtresën e varfër në Kosovë e përbëjnë
një pjese jo shumë e madhe e njerëzve me shkollim të mesëm të lartë përkatësisht 37% e tyre.
Shtresa e mesme përbëhet 21.6% nga ky popullata me këtë nivel arsimi. Përderisa shtresën e
pasur dhe atë shumë të pasur e përbëjnë 41.3% e njerëzve me arsim të mesëm të lartë,
përkatësisht 20.9% dhe 20.5%.

Dhe në fund por jo me pak të rëndësishëm e kemi nivelin e arsimit të lartë, ku mund të vërehet
rëndësia e arsimit në arritjen e një standardi jetësor me të favorshëm. Një performance e lartë
akademike tregon shumë apo është sinjal mbi produktivitetin e individit, ku me atë rast mund
të ndikojnë në përcaktimin e punëdhënësit për individin. Nga pjesa e popullsisë të cilët
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përfundojnë arsimin e lartë pjesa dërrmuese e tyre me 41.5% e përbëjnë shtresën e njerëzve
me standard jete shumë të pasur. Ndjekur nga shtresa e pasur me 25.6%,ku mund të vërehet
se 67.1% e njerëzve me arsim të lartë janë pjesa e pasur e popoullesise.17.3% e tyre e
përbëjnë shtresën e mesme të popullsisë, pra pjesa me e madhe e njerëzve me arsim
universitar jetojnë një jete mbi mesatare. Përderisa 10.6% e këtyre njerëzve përbëjnë shtresën
e varfër dhe vetëm 5% e tyre kanë përbërë shtresën shumë të varfër. Përmes këtyre
statistikave mund të shihet edhe ndërlidhja e forte që qëndron mes arsimit dhe nivelit apo
standardit jetësor. Sa me lartë që gjendeni në nivel arsimi aq me i lartë ka tendenca të jete
standardi i juaj ekonomik.
5.6 Ndikimi i arsimit në konkurrueshmëri
Në këtë pjese do të analizohet dhe interpretohet tabela që brenda saj ka statistikat e kritereve
të cilësisë arsiomore. Indeksi i arsimit gjen Kosovën me një mesatare prej 4.03.Ku janë marre
si kritere: cilësia e sistemit arsimor, cilësia e shkollimit fillor, regjistrimi i nxënësve në arsim
fillor, cilësia e arsimit të mesëm, regjistrimi i nxënësve në arsim të mesëm, internet në
shkolla, cilësia e arsimit të lartë, cilësia e shkollimit në matematikë dhe shkencë dhe
trajnimet.

Shkalla 1-7

Arsimi
5.01 Cilësia e sistemit arsimor

3.57

5.02 Cilësia e shkollimit fillor

3.38

5.03 Regjistrimi % e nxënësve ne arsim fillor

6.88

5.04 Cilësia e arsimit te mesëm

3.12

5.05 Regjistrimi % e nxënësve ne arsim te mesëm

6.86

5.06 Interneti ne shkolla

3.38

5.07 Cilësia e arsimit te larte

3.9

5.08 Regjistrimi ne universitet

4.85

5.09 Cilësia e matematikes dhe shkencës

2.86

28

5.1o Cilësia e shkollave te menaxhmentit

3.73

5.11 Cilësia e shkollave profesionale

3.59

5.12 Trajnimet

3.48

5.12 Trajnimi i stafit

3.23

Mesatare

4.03
Figura 7 : Indeksi i arsimit

Cilësia e sistemit arsimor me indeks 3.57,vleresuar si indikator mesatar - Sistemi i arsimit
publik në Kosovë operon me një rrjet prej 43 institucioneve parashkollore, 985 shkolla fillore
dhe të mesme të uleta, 119 shkolla të mesme të larta, dhe 9 institucione publike të arsimit të
lartë. Përpos këtyre janë edhe 10 institucione private të licencuara që ofrojnë arsim fillor dhe
të mesëm, si dhe 30 institucione të licencuara të arsimit të lartë privat. Po ashtu janë edhe një
numër i institucioneve private që ofrojnë shërbime parashkollore.
Cilësia e shkollimit fillor me indeks 3.38, vlersuar si indikator i ulët. Regjistrimi nxënësve
në arsim fillor 6.88, vleresuar si indikator i lartë. Vitet e fundit ka pasur një progres të
dukshëm në regjistrimin e fëmijëve në nivelin e arsimit fillor(duke përfshirë këtu arsimin
parafillor fëmijët e moshës 5 vjecare,arsimin e ulët dhe arsimin e mesëm të ulët).Problemi
qëndron në nivelin e arsimit parashkollor të moshës 0-3vjec, nivel ky që është larg
standardeve evropianë. Përderisa arsimi fillor dhe i mesëm i ulët, pasi është shkollim i
detyrueshëm, përfshirja e nxënësve është gjithmonë e lartë. Gjithsej nxënës në arsimin fillor
kemi: parashkollor 6.636 (M. 3.576 & F. 3.060), parafillor 24.002 (M. 12.457 & F. 11.545),
fill./i mes. i ulët 244.677 (M. 126.268 & F. 118.409).

Cilësia e arsimit të mesëm me indeks 3.12, vlersuar si indikator i ulet. Regjistrimi i nxënësve
në arsim të mesëm me indeks 6.86, vlersuar si indikator shumë i lartë. Viteve të fundit është
shënuar një rritje modeste në regjistrimin e nxënësve në arsimin parauniversitar. Mirëpo sa i
përket cilësisë në arsimin para universitar janë hasur probleme dhe ngecje në disa drejtime.
Zbatimi i kurikulave të reja është larg nga përmbushja në afatet e paracaktuara. Problem
vazhdon të mbetet edhe orientimi i shumicës se nxënësve në gjimnaze duke lenë kështu
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mbrapa shkollat profesionale. Gjithsej numri i nxënësve në arsimin e mesëm apo para
universitar është: i mesëm i lartë 89.714 (M. 45.961 & F. 43.753).

Interneti në shkolla, me indeks 3.38,vlersuar si indikator i ulet. Kosova është një vend i cili
dallohet për përdorim të lartë të teknologjisë se informacionit dhe komunikimit. Por sipas një
raporti të STIKK, është dal se 76.6% e popullsisë e përdorin internetin për qëllime argëtuese.
Në shkollat e Kosovë kemi një raport jo të mirë sa i përket kompjuterëve ku është një
kompjuter për 46 nxënës, perderisa 57% e personelit mësimor janë të trajnuar për ECDL.
Mirëpo në të ardhmen sipas planeve të MASHT do të behet pajisja e shkollave me mjete dhe
pajisje të ndryshme mësimore për të mundësuar mësimin elektronik.

Cilësia e arsimit të lartë me indeks 3.9, vleresuar si indikator mesatar. Regjistrimi në
universitet me indeks 4.85, vlerësuar si indikator i lartë. Viteve të fundit është vërejtur një
mobilizim në hapjen e universiteteve dhe rritjen e cilësisë së arsimit. Ku në Kosovë aktualisht
ka 39 institucione të akredituara dhe të licencuara të arsimit të lartë, prej të cilave 9 janë
institucione publike dhe 30 institucione private. Viteve të fundit është dalluar një numër i
madh i nxënësve që regjistrohen në universitete. Mirëpo problemi qëndron se shumë pak
studentë dalin të diplomuar, e njëkohësisht rritja e numrit të studentëve ka krijuar sfida në
menaxhimin e cilësisë.

Cilësia e matematikës dhe shkencës me indeks 2.86,vleresuar si indikator shumë i ulët
Edhe vet rezultatet e tregojnë se Kosova ngec sa i përket matematikes dhe shkencës. Një
numër shumë i vogël i nxënësve tregojnë rezultate pozitive në këto lëmi, e aq më pak të tillë
regjistrohen në universitetin e shkencave apo matematikës. Cilësia e shkollave të
menaxhmentit me indeks 3.73,vleresuar si indikator mesatar.

Cilësia e shkollave profesionale indeks 3.59, vlerësuar si indikator mesatar. Në Kosovë janë
66 shkolla profesionale dhe numërojnë rreth 46 mije nxënës. Këto shkolla kanë potencial për
zhvillim po ju mungojnë kuadrot dhe mekanizmat adekuat për të arritur suksesin.Mirepo edhe
pse me probleme dhe pengesa nxënësit e këtyre shkollave arrijnë të gjejnë punë në drejtimet
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të cilët ata përfundojnë shkollimin. Shkollimi profesional zgjat 3vite, ku klasa 10+11 ofron
kualifikim bazik dhe mundëson punësim në treg të punës si punëtor gjysmë i kualifikuar,
ndërsa me përfundimin e klasës e 12 ofrohet punësimi në treg si punëtor i kualifikuar.

Trajnimet me indeks 3.48,vleresuar si indikator i ulët. Trajnimi i Stafit me indeks
3.23,vleresuar si indikator i ulët. Trajnimet janë trend në rritje, dita ditës janë me shumë pjese
e organizatave, shkollave e bizneseve. Trajnimet shpesh here janë të mbështetura
financiarisht nga organizata të ndryshme të huaja. Trajnimi dhe zhvillimi stafit akademik në
arsim ka qenë dhe mbetet prioritet i sistemit arsimor në Kosovë. Avancimi i mësimdhënësve
do të arrihet edhe përmes mekanizmave të cilat do ndiqen nga një seri parimesh dhe
standardesh.
5.7 Ndërlidhja arsim –konkurrueshmëri: analiza e korrelacionit

Gjatë studimit është bërë analiza e korrelacionit ndërmjet indeksit të arsimit me indeksin e të
ardhurave ekonomike. Indeksi i arsimit është përllogaritur duke u bazuar në metodologjinë e
Indeksit Global të Konkurrueshmërisë. Për të përfaqësuar konkurrueshmërinë ekonomike
janë përzgjedhur të dhënat e standardit të jetesës (GDP per capita).

Correlations
EduIndx
EduIndx

Pearson Correlation

GDPcapIndx
1

.835**

Sig. (2-tailed)
N
GDPcapIndx

Pearson Correlation

.001
178

178

.835**

1

Sig. (2-tailed)

.001

N

178

178

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Figura 8 : Ndërlidhja arsim –konkurrueshmëri: Analiza e korrelacionit

31

Tabela tregon se kemi një ndërlidhje të fortë ndërmjet indeksit të konkurrueshmërisë dhe
standardit të jetesës. Përmes SPSS është performuar analiza e Pearson Correlation në rastin
e Kosovës. Për të vërtetuar të dhënat modeli është testuar edhe në vendet e tjera. Indeksi I
Arsimit dhe Indeksi i Standardit Jetësor kanë ndërlidhje shumë të fortë (0.835).
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VI.

KONKLUZION

Arsimi është parakusht themelor për rritje ekonomike dhe përmirësim të standardit të jetesës
në ekonominë bashkëkohore. Përpjekja e Kosovës në arritjen e këtyre qëllimeve
domosdoshmërisht varet nga shkalla e produktivitetit të fuqisë punëtore. Cilësia, shkalla e
përfshirjes dhe numri i viteve të shkollimit, jo vetëm që kanë ndikim të pashmangshëm në
përmirësimin e kapitalit njerëzor dhe krijimit të parakushteve për zhvillim social dhe
ekonomik, mirëpo paraqet edhe input esencial për të përmirësuar shanset e punësimit. Shkalla
e papunësisë ende mbetet e lartë, të dhënat tregojnë se niveli i ulët i edukimit dhe
arritshmërisë zbeh shanset e punësimit. Shkalla e punësimit tek të diplomuarit me arsim të
lartë pasuniversitar është posaçërisht e lartë (85-92%), pasuar nga të diplomuarit me shkollim
universitar (77 %) dhe tek ata me arsim profesional (65%). Shifrat e punësimit tek të
arsimuarit me arsim të lartë të përgjithshëm, të mesëm të ulët dhe fillor janë nën mesataren e
punësimit në nivel vendi.
Promovimi i shkollimit të vazhdueshëm është thelbësor për rritje të produktivitetit në
ekonomi dhe rritje të shanseve për punësim dhe mirëqenie. Ekziston një korrelacion i fortë
ndërmjet shkollimit dhe indeksit të ardhurave. Personat me arsim superior janë përgjithësisht
më të pasur apo shumë të pasur krahasuar me mesataren kombëtare. Në anën tjetër, personat
e varfër me të ardhura nën rrogën mesatare mujore kombëtare kanë edukim kryesisht bazik.
Shkalla e pagesës dhe mirëqenia shoqërore, është po ashtu e ndërlidhur me llojin dhe fushat
e studimit të fuqisë punëtore. Tregu i punës në Kosovë ka një tendencë më të madhe për të
punësuar të diplomuar me shkollim në fushat e shkencave të jetës dhe bujqësi, shërbime,
inxhinieri dhe edukim.
Numri i studentëve dhe shkalla e përfshirjes ka arritur shifra shumë të larta. Kosova ka rreth
116,000 studentë në arsimin e lartë dhe rreth 70 % për qind e grup moshave 18-22 vijojnë
arsimin e lartë. Rritja e shkallës së përfshirjes nuk do thotë domosdoshmërisht ndonjë
kontribut të theksuar për rritje të produktivitetit të fuqisë punëtore. Ndikimi i shkollimit
universitar në konkurrueshmërinë e vendit varet nga cilësia e ofertës, numri i të diplomuarve
dhe fushat e diplomimit të tyre. Megjithëse numri i studentëve është rritur ndjeshëm, kjo nuk
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është përkthyer në ndonjë ndryshim thelbësor në rritje të numrit të të diplomuarve. Numri i
studentëve që mbarojnë studimet dhe diplomojnë në institucionet publike të arsimit të lartë
vazhdon të jetë nën 20 për qind. Kjo sjell në sipërfaqe edhe sfida të tjera në sistem duke
përfshirë numrin dhe cilësinë e stafit mësimdhënës, numrin dhe cilësinë e stafit administrativ
dhe atraktivitetit të përgjithshëm të ofertës arsimore.
Viteve të fundit është shënuar një tendencë në rritje e papunësisë dhe varfërisë tek të
diplomuarit me arsim të lartë. Gjatë vitit 2018 janë shënuar rreth 10,000 të papunë me
kualifikim universitar. Papunësia tek këto shtresa shoqërore është indikacion i ndërlidhjes së
dobët ndërmjet shkollimit dhe punësimit dhe cilësisë së dobët të arsimit. Sistemi arsimor në
Kosovë ende sfidohet nga arritshmëria tejet e ulët e nxënësve - Rritja e përfshirjes nuk trajton
domosdoshmërisht elementin e cilësisë. Në bazë të Bankës Botërore (2018), Kosova ka
Indeks të ulët të Kapitalit Njerëzor (0.56) duke u renditur dukshëm më ulët sesa vendet tjera
në Ballkanin Perëndimor dhe BE. Vitet e kaluara në shkollim në Kosovë janë më të larta sesa
në Maqedoninë Veriore, Mal të Zi dhe Bosnje e Hercegovinë. Megjithatë, vitet e kaluara në
shkollim nuk prodhojnë domosdoshmërisht efekt të theksuar në arritshmëri të nxënësve.
Gjatë studimit është bërë analiza e korrelacionit ndërmjet indeksit të arsimit me indeksin e të
ardhurave ekonomike. Indeksi i arsimit është përllogaritur duke u bazuar në metodologjinë e
Indeksit Global të Konkurrueshmërisë. Për të përfaqësuar konkurrueshmërinë ekonomike
janë përzgjedhur të dhënat e standardit të jetesës (GDP per capita). Tabela tregon se kemi një
ndërlidhje të fortë ndërmjet indeksit të konkurrueshmërisë dhe standardit të jetesës. Përmes
SPSS është performuar analiza e Pearson Correlation në rastin e Kosovës. Për të vërtetuar të
dhënat modeli është testuar edhe në vendet e tjera. Indeksi I Arsimit dhe Indeksi i Standardit
Jetësor kanë ndërlidhje shumë të fortë (0.835).
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